












all  the Danube mouths:  Chilia,  Sulina  and  Sf. Gheorghe  (St. George)  that were  published  in  various  reports  or 
atlases. ECD used a  local grid network benchmarked at Sulina, divided  in 500 feet units. The reference point was 
the old  lighthouse  located on  the right bank of Danube. After  the Second World War,  the Romanian authorities 
elaborated new cartographical products using the Gauss‐Kruger projection or Stereo‐70 like national grid. Our goal 
is  to  generate  a  cartographical background database necessary  for  refining  the  coastal  evolution model of  the 













and  Brentano,  to make  a  project  for  navigation  through  the  Sulina mouth.  After  a  year,  a  technical 
Turkish committee considered the French project too expensive and recommended another solution: to 
build a wooden dike at  the  river mouth. The work began  in  June 1786 but  for economic  reasons,  the 





United  Kingdom  in  Galati  (Krehbiel,  1918).  The  main  objective  of  the  ECD  was  to  facilitate  a  free 
commerce and to maintain an optimum depth for ships at the Danube mouth.  
 
The  first  task  of  the  Commission  was  to  make  preliminary  studies,  primarily  maps,  necessary  to 
understand the natural conditions in the Danube Delta. Before the Treaty of Paris (1856), there were no 
accurate  maps,  hydrographical  data  or  topographical  surveys  on  the  Danube  (Sturza,  1904).  An 
important problem that needed to be studied was the formation of bars at the mouths of Danube arms. 
The  survey  works  were  conducted  by  Sir  Charles  Hartley,  an  English  engineer  with  experience  in 
hydrological  and  coastal projects.   He was helped by Capt. T. A. B.  Spratt  from Royal Navy, Austrian 







An  impressive  number  of  projects were  elaborated  for  the  entire Danube Delta  coast with  detailed 
surveys for all the Danube river mouths: Chilia, Sulina and Sf. Gheorghe. Based on studies, prepared by 
ECD until 1858, a new  International Technical Commission established  in Paris, decided  that  the best 
solution for navigation  into the Black Sea would be the mouth of St. George arm (CTI, 1858). Later the 
buget  for  this  project was  considered  too  expensive  (17.500.000  francs)  and  European  Commission 
decided to postpone  it until funds were available. Meanwhile, Hartley conducted preliminary works at 
the  Sulina  mouth.  Because  the  results  turned  out  unexpectedly  good,  ECD  decided  to  make  the 
engineering works at Sulina permanent and abandoned all plans for the development of the mouth of 
Sf. Gheorghe.    This  decision was  published  in  a memoir  signed  by  all members  of  the  Commission:  
Memoire sur les Travaux d’amelioration executes aux Embouchures du Danube (Commission Europeene 
du Danube, 1867). The memoir includes an appendix signed by Charles Hartley, which is in fact a report 






by  the Commission on  the Sulina branch: groynes and  training banks,  revetments,  straightening  river 
banks by cutting off projecting points, cuttings and dredging on shoals. A general plan of the branch with 
all the cutting projects  is presented within the report. Because the main objective of ECD was focused 
on  navigation  aspects,  field  data  acquisition  was  focused  on  the  Sulina  branch  where  accurate 













































































Until 1968 Admiralty charts were published with  fathoms and  feet as  the units  for depth and  feet as 
units for heights. From 1968 a new procedure for conversion  in metric system was  introduced (UKHO, 
2007). From 1839, the British Admiralty used a number system to  identify each chart. These numbers 
are printed at  the bottom  right hand  corner of each  sheet. For example  the map  called Delta of  the 
Danube from 1856, a survey of Capt. Spratt, has number 2835. Using the Catalogue of Admiralty Charts 
and Publications  it  is possible  to  find modifications or updates  for every chart  (Dunsterville, 1864). To 




Piers at Sulina Mouth were completed  in Augt. 1861 at which  time  the depth was 17  ft.  It  is  liable  to 





The  sounding method  consists  in  drawing  profiles  that  cover  the  entire  area. Where  the  depths  are 
irregular the examinations were usually conducted on a larger scale than the rest of the survey (UKHO, 
2007). The benchmark for bathymetrical surveys  is related to the zero  level of Sulina, which  is at 4.88 
feet  bellow  the  point  established  in  1857  at  the  base  of  the  lighthouse  (Commission  Europeene  du 
Danube, 1886). This level has been used later by I. G. Vidrascu.  
 
In  a  report  of  Ch. Hartley  from  1862  is  another  important map:  Sulina mouth  of Danube,  a  Russian 
Government Survey from 1829. The map uses a local grid network (divided in 500 feet rectangular units) 
witch was overlaid  later by the English engineers,  in order to have comparable data. The depths are  in 




Another statement supporting the  idea that old  lighthouse was the principal point of the English  local 









accurate  and  trustworthy  surveyor  of water‐ways  (Stokes,  1998).  Another  engineer who  came with 
Hartley was Mr. Mein, but  in  the  same  autobiography,  Stokes describes him  as being  inefficient.  For 
these reasons, the name of Hansford  is passed on many maps published by the ECD  in the next years, 





Starting on April 21, 1858  the preliminary engineering works at  the Sulina mouth  lasted until  July 31, 
1861, with stoppage periods only during winter seasons. In 1861 the  length of northern pier was 4650 
feet (1417m) and southern pier had 3000 feet (914m). The depth on the mouth bar remained stable at 






the second  trip of King Carol  I on  the Danube  (1867), he was accompanied by a French professor, M. 
Ernest  Desjardins,  who  published  previously  a  study  about  the  Rhone  River.  His  intention  was  to 
compare the natural conditions between Rhone and Danube and to offer his experience for Romanian 
authorities  (Desjardins,  1868).  King  Carol  discussed with Mr.  Desjardins  a  project  for  a  new  harbor, 





extending  the  length  of  piers.  The  huge  success  of  these  constructions was  evident.  The  increasing 
number of vessels passing through Sulina has strengthened the Commission’s importance. After 9 years 
of existence, on November 2   1865, a statement of account  is published  (Sturza, 1913) where we can 
find  all  the works  enterprise:  construction  of  piers  at  the mouth,  correcting  the  course  of  the  arm, 
establishment  of  a  buoy  system,  removing  wrecks  from  the  shipping  lane,  construction  of  a  new 
lighthouse  at  Sf. Gheorghe  and  a  new marine  hospital  in  Sulina  etc.  For  these  results  the  operating 
period of the Commission has been extended in 1865, 1871, 1883, 1904 until 1939, when the technical 
works  were  continued  by  a  Romanian  institution  (Directia  Dunarii  Maritime  or  Maritime  Danube 
Directorate).  Since  1948, when  a  new  Commission  of  Danube was  established,  the  responsibility  of 
navigation  between Braila  and  Sulina  belongs  to  Fluvial Administration  of  the  Lower Danube  (AFDJ). 
Maps from Romanian authorities are in Gauss‐Kruger projection, or use Stereo‐70 for the national grid. 
 
Cartographic materials  of  the  first  ECD  have  been  published  regularly  until  1939,  in  order  to  show 












process  laborious.  Our  purpose  is  to  create  a  cartographical  background  database  necessary  for  a 






on  the OGC  standards.    The website,  developed  only with  opensource  solutions,  includes  geoportal 
specific functionality, like the catalog and searching service (based on Geonetwork). 
 
For each map,  the  following  steps are  taken: georeferencing, digitization and Digital Elevation Model 
development. We  intend  to  integrate all 43 plates of  the 1886 atlas with other maps published  in all 
available  reports  of  the  CED  (1867,  1873,  1906).  In  a  first  phase  we  indexed  the  cartographical 
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